STRUCTURED ABSTRACT
It has been revealed with this study that Erzincan, which stayed under the management of various principalities and states throughout history due to its strategic and geopolitical position, has always been an important education center; and the educational activities that were performed until the Republican Period were placed on an accurate ground in chronological terms. It is observed that Erzincan was influenced by the modernization period in education in the last period of the Ottoman State, and new educational institutions were opened. The educational institutions that were transferred from the Ottoman State to the Republican Period continued to contribute to the educational and cultural life of Erzincan in the Early Republican Period, and new institutions were built when the need arose.
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In the early Republican Period, a restructuring process started in the educational field with a secular sense. In the first years of the Republic, for the purpose of restructuring the National Education Organization, the Unity of Education Law with the number 430 was enacted on March 3, 1924 ; and all the educational institutions that were inherited from the Ottoman State were registered in the inventory list of the Ministry of National Education. When the registers are examined it is observed that the educational institutions in Erzincan in the Early Republican Period were sufficient according to the number of the students, and many school buildings were built by villagers as well as the state school when necessary.
The alphabet was changed with the law 1353 that was enacted on November 1, 1928, and Schools of the Nation were opened in all corners of the country to teach the new letters. No recordings were observed about the Schools of the Nation, which possibly existed in Erzincan as well. It is understood that serious steps were taken in the field of secondary school in the city in early 1930s, and military and civil schools were put into service. In addition, it must be emphasized that Erzincan Public House, which became active in 1933, contributed positively to the educational and cultural life of the city.
It is observed in the records that although the number of the students increased in [1934] [1935] Academic Year, the number of the schools and teachers decreased. It is especially interesting that the number of the girl students increased in this period. It has been concluded that the increase in the number of the students stemmed from the primary education being compulsory in the constitution; and the decrease in the number of the teachers and schools stem from the very old school buildings not being in usable condition, and the teachers being assigned to other cities or leaving their jobs due to various reasons. It has also been determined that the public courses which were opened during this period also contributed to the educational life of the city in a positive way.
In late 1930s, a great deficit in the number of the teachers appeared in Erzincan as well as in the whole country. In order to cover this deficit, the Village Instructors and Village Institutes Projects were started by the CHP Government. In this context, the Village Instructors Law with the dates and numbers June 11, 1937, 3238; and July 7, 1939, 3704 ; and the Village Institutes Law with the date and number April 17, 1940, 3803 , the applications started in Erzincan.
Another characteristic of this period is the fact that the need for new institutions which were equivalent to secondary schools and high schools was expressed constantly both by politicians and by public opinion. In 1939, when new needs emerged in the field of education, Erzincan Earthquake happened. The 1939 Earthquake influenced the educational life of Erzincan as well as many other fields. The priorities of Erzincan changed with the 1939 Earthquake, the educational life was interrupted, and many projects had to be cancelled. Many school buildings collapsed with the earthquake in Erzincan, and the remaining buildings were so bad that education had to be cancelled for a very long time, and many educational institutions had to be moved to other cities. In addition, many teachers and students lost their lives, and the
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In 1939-1950 period, many short-term and long-term measurements were taken to remove the negative influences of the 1939 Earthquake and the World War II. In this period, the CHP Government tried hard to increase the number of the teachers and school buildings in extraordinary conditions of those times. One of those who tried hard was Ismet Inonu, the President of this period. It has been determined in the registers that Ismet Inonu was interested closely in the education issue in Erzincan. Secondary schools, vocational schools for boys and girls and a high school were put into service in this period. Between 1950 and 1960 , during the DP Government, the existing educational institutions were repaired and new school buildings were built. Especially between 1955 and 1960, new primary school buildings, vocational and technical education schools, military and civil secondary schools and high schools were brought into the front line.
It has been concluded that the educational activities, which were conducted with limited conditions in Erzincan, were interrupted due to the conditions in Early Republican Period, and were influenced extremely negatively by the 1939 Earthquake. It has also been observed that the negative traces of the earthquake were tried to be removed with short-term and long-term projects during the CHP Government. It has been determined that the works until 1950 focused mainly on increasing the number of the school buildings and the teachers. It is understood that the extraordinary conditions of those times caused that some of the projects in the field of education had to be cancelled. In DP government, an increase was observed in secondary schools and high schools rather than primary schools. It has been concluded that these works which were intended to improve the education and educational institutions in CHP and DP periods were below the average values in Turkey. Between 1946 and 1960 , the expenses on national education in Erzincan were at a rate of 12% when compared with the general average values of the other cities.
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Giriş
Erzincan, her dönem doğu-batı istikametinde ulaşım yollarının kesiştiği bir kavşakta yer almış ve bu sayede önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Mengücek, Selçuklu, Eratna, Akkoyunlu, Karakoyonlu ve Safevi gibi pek çok beylik ve devletin bölgeye hâkim oldukları dönemlerde Erzincan, bu özelliği ile parlak bir eğitim merkezine dönüşmüştür. Bu dönemlerde, Türk ve İslam kültürünün önemli şahsiyetlerinin yetiştirildiği bir medreseler şehri haline gelen Erzincan'a ait eğitimle ilgili ilk kayıtlara, dönemin seyyahları ve müellifleri tarafından yazılan eserlerden ulaşmaktayız.
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International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/6 Spring 2016 İbn-i Battuta "Büyük Dünya Seyahatnamesi (1304-1369)" adlı eserinde, XIV. yüzyılda Erzincan'la ilgili nüfus ve iktisadi yapı hakkında bilgi verdikten sonra Ahi Nizameddin'in tekkesinden bahsederek, buranın gördüğü en güzel zaviyelerden biri olduğunu ve Ahi Nizameddin'in seçkin ve büyük ahiler arasında yer aldığını ifade etmektedir (İbn-i Battuta, Sadeleştiren, Güven, 2005, s. 215).
Yavuz Sultan Selim (1512-1520) döneminde Erzincan'ın, kesin olarak 1514'de Osmanlı idaresine geçmesiyle birlikte Erzincan, stratejik önemini devam ettirmiştir (Celâlzâde Mustafa, Çev. Ahmet Uğurlu, 1990, s. 575-576) . Kanunî Sultan Süleyman'ın (1520-1566) İran seferleri sırasında Erzincan'ın önemi daha da artmış, Erzurum'dan sonra Osmanlı ordusunun ikinci bir toplanma merkezi olmuştur (Pasin ve Çelik, 1962, s.5) . Askeri ve iktisadi açıdan stratejik bir noktada olmasından dolayı Erzincan, Osmanlı döneminde de önemli bir şehir statüsünde olup, bu dönemde de eğitim ve kültür merkezi haline gelmiştir.
Osmanlı eğitim anlayışı 1 , İslam medeniyeti doğrultusunda gelenekçi bir üslupta, kendinden önceki Selçuklu dönemi 2 ve daha eski dönemlerdeki eğitim kurumlarının devamı niteliğinde şekillenmiştir (Adıvar, 1991, s.15) . Bu bağlamda XVI. yüzyılda Osmanlı idaresindeki Erzincan'da 5 medrese, 8 zaviye ve 1 buk'a (mektep) bulunmaktadır. Bu 5 medresenin dışında şehirde 5 medrese daha mevcuttur. Ancak evkafı müsait olmadığından diğer medreselere bağlanmıştır (Miroğlu, 1990, s. 151-153 Doğuşu ve Gelişimi (1773 -1923 , MEB Yayınları, İstanbul 1991; İlhan Tekeli, Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, TTK Yayınları, Ankara 1993; Necdet Sakaoğlu, Osmanlı Eğitim Tarihi, İletişim Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 1991.) 
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/6 Spring 2016 merkezinde sıbyan, iptidai, sivil ve askeri rüştiye ve idadi mekteplerinin yanı sıra 2 Ermeni ve 1 Rum mektebi faaliyet göstermektedir (Gül ve Başıbüyük, 2011, s. 117-118 (Kemali, 1932, s. 401-404) .
Şehirdeki eğitim kurumları ile ilgili istatistiksel bilgilere ancak XIX. yüzyıl ve sonrasında ulaşılmaktadır. XIX. yüzyılda şehrin demografik yapısı ve eğitimiyle ilgili bilgi veren kaynaklardan biri, Vital Cuinet'in "La Turquie d'Asie" adlı eseridir. Fransız coğrafyacı ve oryantalist Cuinet'e (1894, s. 212) 1899'da neşredilen Şemsettin Sami'nin "Kâmusul-âlâm" adlı eserinde belirtildiğine göre; 14.000 kişi merkez nüfusa sahip Erzincan'ın 20 kadar camii ve mescidi ile birkaç medresesi, biri mülki ve diğeri askeri olmak üzere 2 rüştiyesi ve 1 sibyan mektebi mevcuttur (Şemsettin Sami'den (1306/1889) aktaran Yeni Erzincan, 5 Nisan 1951).
Erzurum Vilayet Salnamesi'ne (1318 Salnamesi'ne ( /1902 (Kemali, 1932, s. 399 (Kemali, 1932, s. 400-405) .
I. Dünya Savaşı döneminin (1914) (1915) (1916) (1917) (1918) (Kemali, 1932, s. 400-405) .
Milli Mücadele döneminde (1919) (1920) (1921) (1922) (Kemali, 1932, s. 400-409) . Cumhuriyet'in ilan edildiği yıla Erzincan, mevcut eğitim kurumlarıyla girmiştir.
Erken Cumhuriyet Dönemi Erzincan'da Eğitim ve Eğitim Kurumları (1939 Erzincan Depremi'ne Kadar)
Osmanlı Devleti'nin son döneminde her ne kadar eğitimde modernleşme faaliyetleri başlatılmış olsa da, yeni Türk Devleti'ne eğitimde 16 çözüm bekleyen birçok konu devredilmiştir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 364.428 öğrencinin eğitim gördüğü 5.142 adet eğitim kurumu intikal etmiştir (MEB, 2002, s. 13) . 1923 yılı sonunda yaklaşık olarak 11.900 öğretmen mevcuttur (Sakaoğlu, 2003, s. 167) . Uzun yıllar süren savaşların ve işgal yılları ile yıkıcı depremlerin, Cumhuriyet dönemine geçiş sürecinde Erzincan'daki eğitim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediğini de vurgulamak gerekir.
Erken Cumhuriyet döneminde, laik bir eğitim anlayışı çerçevesinde, eğitimde milli bir anlayışla yeniden yapılandırma sürecine girilmiştir (Tutsak ve Batur, 2011) . Bu süreçte yeni devletin eğitim, kültür ve ideolojisinin şekillenmesinde birçok eğitimci etkin rol oynamıştır. Bu 14 II. Meşrutiyet dönemi eğitim politikaları için bkz.; Mustafa Ergün, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908 -1914 18 bağlanmıştır. Ayrıca vakıflara bağlı tüm medrese ve mektepler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB'in) çatısı altında birleştirilerek bütçeleri de bu bakanlığa aktarılmıştır. Bu bağlamda Erzincan'daki Osmanlı'dan kalan okul binaları, MEB'in envanterine kaydedilmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı'dan kalan okul binaları kullanılmaya devam etmiş, ihtiyaç dâhilinde yeni okul binaları inşa edilmiştir.
1926-27 öğretim yılında şehir genelinde 62 ilkokul, 97 öğretmen (86 erkek-11 kadın) ve 3.043 öğrenci (2.876 erkek-167 kız) vardı. Sivil ortaokulda; 9 öğretmen, 94 öğrenciye eğitim vermişti. Ortaokul öğrencilerinden 22'si mezun olmuştu (DİE, 1973, s. 23-44) . Sivil ortaokulun yanı sıra şehirde askeri ortaokul da mevcuttu. Okulun, 22 öğretmeni ve 263 öğrencisi vardı. Bunun yanında 1926'da, Osmanlı'dan kalan Müftü Hacı Abdullah Efendi ve Hacı Ali Bey kütüphaneleri de şehrin eğitim hayatına katkı sağlamaktaydı. 2 kütüphanedeki kitap sayısının toplamı 841 idi (Kemali, 1932, s. 409) . Bu dönemdeki öğrenci sayılarına bakıldığında, şehirdeki öğretmen ve okul binalarının yeterli olduğu söylenebilir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, özellikle kırsal kesimdeki okul sayısında hızlı bir artış kaydedildi. Bu yıllarda Erzincan'da inşa edilen ilkokul binaları şu şekildedir: Erzincan merkez Gazi Paşa (1928-taş), merkeze bağlı Kiy (1925-kerpiç) , Vakıfbirastik (1926-kerpiç) , Yalnızbağ (1927-kerpiç) , Küpesi (1930-kerpiç) ; Cimin Nahiyesine bağlı Radık (1924-kerpiç); Cengice Nahiyesine bağlı Kismikör (1928-kerpiç) (Kemali, 1932, s. 400-405) .
Resmi okulların dışında köylüler tarafından yaptırılmış veya kiralanmış evde veyahut kiliseden dönüştürülerek eğitim veren ancak binanın yapım tarihi tam olarak tespit edilememiş eğitim kurumları da mevcuttur. Erzincan genelindeki ilkokul olarak inşa edilen bu okullar; Başköy Nahiyesi (kerpiç), Selepür Nahiyesi (kerpiç), Kiştim (kerpiç), merkeze bağlı Sarıgöl (kerpiç) ve Tilhozunsu (kerpiç), Pülümür Kazasına bağlı Hacılı (taş) ve Meçi (taş), Kiğı Kazasına bağlı Holhol (taş), Çerme (taş), Masken (taş), Bilice (taş), Okçiyan (taş), Zelhidir (taş), Darabi (taş) ve kiliseden dönüştürülmüş Azakpert'dir (Kemali, 1932, s. 400-405 (Kemali, 1932, s. 408-409) .
24 Şubat 1933 tarihinde açılan Erzincan Halkevi'nin 25 , şehrin eğitim ve kültür hayatına sağladığı katkıyı da belirtmek gerekir. Erzincan Halkevi kurulduğu günden itibaren aktif bir şekilde faaliyet göstermiş ve tüm ülkede olduğu gibi Erzincan'da da bu anlamda büyük bir boşluğu doldurmuştur. Halkevi ve halkodalarında, okuma-yazma bilmeyenlere yönelik yapılan çalışmaların ise apayrı bir yeri vardır.
1934-35 öğretim yılına ait istatiksel verilere bakıldığında, şehirde ilkokul binası ve öğretmen sayısında düşüş yaşandığı, öğrenci sayısında ise artış olduğu görülmektedir. İlkokul sayısının 42'ye, öğretmen sayısının 89'a (71 erkek-18 kadın) düştüğü şehirde, öğrenci sayısı 3.681'e (2.695 erkek-986 kız) yükselmişti. Erzincan genelindeki ilkokullardan 174 erkek ve 46 kız olmak üzere toplam 220 öğrenci mezun olmuştu (DİE, 1973, s.23) . Bu durum, çok eski olan okul binalarının kullanılamaz halde olması ve açıkta kalan öğretmenlerin başka illere tayin edilmesi ya da çeşitli sebeplerden dolayı görevlerinden ayrılmaları ile açıklanabilir. Özellikle kız öğrencilerin sayısında ciddi bir artış olmuştur. Kız öğrencilerin sayılarındaki artış, 1924 Anayasası'nda ilkokulun zorunlu olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı dönemde ortaokul öğrencilerinin sayısında ise ciddi bir artış olmuştu. Ortaokulda, 10 öğretmenle (9 erkek-1 kadın), 262 öğrenciye (210 erkek-52 kız) eğitim verilmişti. Ortaokuldan mezun olanların sayısı ise 51 erkek ve 19 kız olmak üzere toplam 70 idi (DİE, 1973, s.44) . Bununla birlikte eğitim alanındaki çabalara rağmen 1935'de, Erzincan'daki okuma-yazma bilenlerin oranının nüfusa göre oldukça düşük olduğunu da belirtmek gerekir. En önemli husus ise okuma-yazma bilen kadın oranının bir hayli düşük seviyede olmasıdır. 1935'de Erzincan'da 6 ve daha yukarı yaşlardaki nüfus 157.344 kişi olup (77.275 erkek-80.069 kadın), bu nüfusun ancak 15.692'i (12.692 erkek-3.000 kadın) okuma yazma bilmekteydi. Bu rakam 6 ve daha yukarı yaşlardaki nüfusun yalnızca % 9.97'sine tekabül etmekteydi (DİE, 1973, s.8) .
Şehirde faaliyet gösteren ve şehrin eğitim ve kültür hayatına katkı sağlayan bir diğer kurum da halk dershaneleri ve kurslarıdır. 1934-35 öğretim yılında şehirde, 46 halk dershanesi vardı. 4'ü kadın olmak üzere toplam 31 öğretmenin görev yaptığı bu dershanelerde, 121'i kadın olmak üzere toplam 567 kişi mezun olmuştu (DİE, 1973, s.92) . 1934-35 dönemi, en fazla kursun açıldığı ve en çok kursiyerin katıldığı dönemdir. Bu dönemin diğer bir dikkat çekici özelliği de kadın kursiyerlerin, bu kurslara yoğun bir şekilde rağbet göstermiş olmasıdır.
1936'da kırsal kesime yönelik eğitimin yaygınlaştırılması ve öğretmen açığının kapatılması amacıyla "Köy Eğitmeni Projesi" başlatılmıştır. TBMM'den çıkarılan 11 Haziran 1937 tarihli, (Akyüz, 1994, s. 339) . Köy Eğitmenleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Erzincan'da da kanunun uygulanmasına başlanmıştır. 1937'de Erzincan'da Köy Eğitmenleri yetiştirme kursları açılarak, bu kurslarda çalıştırılacaklar için 6 aylık kadrolar tahsis edilmiştir (BCA, .
1937-38 öğretim yılına ait verilere bakıldığında, Erzincan'daki öğretmen sayısının geçmiş yıllara göre daha da azaldığı anlaşılmaktadır. Bu dönemde şehirdeki öğretmen açığı, "Köy Eğitmenleri"
28 ile kapatılmaya çalışılmıştır. Buna göre şehir merkezindeki ilkokullarda 43 öğretmen (32 erkek-11 kadın), ilçelerde ve köylerde 36 öğretmen (34 erkek-2 kadın) olmak üzere toplam 79 öğretmen görev yapmaktaydı. Ayrıca bunların dışında 28 köy eğitmeni de eğitime katkı sağlamaktaydı. Böylelikle Erzincan genelindeki ilkokullarda görev yapan toplam öğretmen sayısı 107 (94 erkek-13 kadın) idi. Aynı dönemde ortaokul öğretmenlerinin sayısı ise 11 asil (10 erkek-1 kadın) ve 2 vekil (1 erkek-1 kadın) olmak üzere toplam 13'dü (Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, 1948, s. 5-44 1939-40 öğretim yılında, Erzincan genelinde ayakta kalabilen 65 ilkokulda zor şartlarda eğitime devam edildi. Bu okullarda toplam 111 öğretmen (102 erkek-9 kadın) eğitimin aksamaması için seferber oldu. Ders yılı başında kayıt yaptıran 2.980 öğrenciden (2.064 erkek-916 kız) ancak 73'ü (63 erkek-10 kız) eğitimini tamamlayabildi (DİE, 1973, s. 23) . Bu istatistik, depremin Erzincan'daki eğitim faaliyetlerini ne derece olumsuz yönde etkilediğini göstermesi bakımından önemlidir. Eğitimini tamamlayabilen öğrenci sayısının bu kadar az oluşu; öğrencilerin bir kısmının depremde hayatlarını kaybetmesi, bir kısmının aile fertlerini yitirmesi ve sahipsiz kalması ve bir kısmının da başka illere göç etmesinden dolayıdır.
Depremin ardından 1940'da, Erzincan'da eğitime yönelik bir takım acil tedbirlerin alındığı görülmektedir. İlk olarak "Muvakkat Şehir" 30 olarak tabir edilen sahada, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 5 dershaneli 2 ilkokul binası ve geçici bir spor sahası ile eğitim faaliyetleri sürdürülmeye çalışıldı (Tükel, 1949, s. 20-25 1941-42 öğretim yılında Erzincan'da görev yapan asil öğretmenlerin sayısında azalma olurken, köy eğitmenlerinin sayısında artış yaşandığı görülmektedir. Şehir merkezindeki ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin sayısı 43 (25 erkek-18 kadın)'tü. İlçe ve köylerdeki öğretmen sayısı ise 57 (1'i kadın) idi. Köy eğitmeni sayısı ise 125 idi. Köy eğitmenleriyle birlikte Erzincan genelindeki ilkokullarda görev yapan toplam öğretmen sayısı, depremden yaklaşık iki yıl sonra, iki katından daha fazla bir rakama ulaşarak 225 (206 erkek-19 kadın)'i bulmuştu. İlkokullarda görev yapan asil öğretmenlerle birlikte, ortaokul öğretmenlerinin sayısında da düşüş yaşanmış ve ortaokul öğretmenlerinin sayısı 8 (2'si kadın)'e gerilemişti (Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, 1948, s. 5-144) . 1942'de, şehir genelinde yeniden yapılan ya da tamir edilen okul sayısı 50 civarındaydı. Kullanılamaz durumda olan ve ödenek yetersizliğinden dolayı tamiri mümkün olmayan okullar, uygun görülen başka binalara taşındı. Böylece şehir genelinde kapalı vaziyette tek bir okul kalmadı. Depremden sonra Erzincan'da ortaya çıkan öğretmen açığı, yeni mezun olan öğretmenlerin öncelikli olarak Erzincan'a atanması ile büyük ölçüde kapatıldı. Öğretmen açığının olduğu yerlere de vekil öğretmenler gönderildi (Yeni Erzincan, 26 Mart 1942) .
Hükümet tarafından 1940'lı yılların başında, eğitimde depremin neden olduğu hasarın en aza indirilmesi amacıyla, azami bir şekilde yeni tedbirlerin alındığı anlaşılmaktadır. Zira depremin yaraları sarıldıkça, başka şehirlere giden vatandaşların Erzincan'a dönmesiyle birlikte, özellikle okul ve öğretmen noktasında yeni sıkıntılar yaşanmaya başlamıştır. 1942'de Erzincan merkezinde yalnızca İnönü İlkokulu eğitime devam etmekteydi. Depremden sonra başka şehirlere göç edenlerin geri dönmesiyle birlikte, İnönü İlkokulu'nun öğrenci sayısı 900'ü buldu ve zorunlu olarak ikili eğitim yapıldı. Buna rağmen şehir merkezinde 500 civarında öğrenci açıkta kaldı. Bu nedenle açıkta kalan öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için Kızılay tarafından pavyonlarda 32 yaptırılan bir bina, okul olarak düzenlenerek Cumhuriyet Okulu adıyla faaliyete geçirildi. Bununla birlikte şehir merkezinde 10 dershaneli modern bir okul binasının yapılması için MEB tarafından 60.000 lira gönderildi ve okul binası ihale edildi. Okul binasının temel atma töreni 16 Mayıs 1942 tarihinde yapıldı. Bununla birlikte şehir merkezinde erkek ve kız olmak üzere 2 sanat enstitüsünün inşaatına başlandı. Erzincan'da kısa vadeli eğitim faaliyetlerinin yanı sıra uzun vadeli olarak da beş yıl sonraki öğretmen ve okul sayısı da planlandı. Buna göre her yıl açılan köy eğitmen kursundan mezun olacak eğitmenlerden 20'sinin Erzincan'a atanmasıyla birlikte, Erzincan'daki eğitmen sayısı beş senede 100'e ulaşacaktı. Ayrıca Köy Enstitüleri'nden de mezun olacak 60 Erzincanlı öğretmende bulunmaktaydı. Dolayısıyla 100 köy eğitmeninin ve 60 Köy Enstitüsü mezunu 31 Köy Enstitüleri Kanunu bilgi için bkz. Resmi Gazete, 22 Nisan 1940, Sayı:4491. 32 Açıkta kalan vatandaşların geçici olarak sığınmalarını sağlamak üzere yapılmış baraka şeklindeki küçük meskenlere verilen ad. Halk tarafından depremden sonra muvakkat (geçici) şehrin yer aldığı bölgeyi tanımlamak için "Pavyonlar" şeklinde adlandırılmıştır. Halk arasında telaffuz kolaylığından dolayı "Pavyon" şeklinde kullanılmasına rağmen orijinali "Pavillion" dır. 1949'daki eğitim faaliyetlerinden biri de gezici halk kurslarıydı. MEB tarafından 1949 yılı Haziran ayında, aralarında Erzincan'ın da olduğu 18 ilde, doğu illerinin kültürel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, gezici demircilik, marangozluk, dikiş gibi kurslar açıldı. Bu kurslarda eğitim verecek öğreticiler, Temmuz ve Ağustos aylarında Ankara'da seminere tabi tutularak ilgili illere atandı. Bu bağlamda 1949-50 öğretim yılında Erzincan'a bağlı Zetkığ ve Kiğ köylerinde marangozluk, demircilik ve dikiş kursları faaliyete geçirildi (Yeni Erzincan, 30 Haziran 1949) . Bu dönemde halk kurslarından mezun olanların sayısı ise 3 erkek ve 10 kadın olmak üzere 13'tü (DİE, 1973, s.92) . İlkokul kısmında görülen olumlu faaliyetler, ortaokul ve lise kısmında da devam etti. Kemah İlçesi'nde, yapımına başlanan ortaokul binası, 1949 yılı Ekim ayı sonunda öğretime başladı. Ortaokulun, ilk etapta birinci ve ikinci sınıfları faaliyete geçirilmiş olup, öğrenci sayısı 65'di (Yeni Erzincan, 3 Kasım 1949) . Böylece 1949-50 öğretim yılında Erzincan, 3 ortaokula kavuşmuş oldu. Toplam 3 ortaokulda, 25 öğretmen (12 erkek-13 kadın) ve 383 öğrenciyle (343 erkek-40 kız) eğitime devam edildi. Bu dönemde ortaokul öğrencilerinden 57'si (7'si kız) mezun oldu. Ayrıca bu dönemde 2 mesleki ve teknik öğretim ortaokulunda, 1' i kadın 13 öğretmen, 188 (erkek) öğrenciye eğitim verdi. Bu okullardan mezun olan öğrenci sayısı ise 27 idi. Lise ise 7 öğretmen (4 erkek-3 kadın), 59 öğrenciyle (3'ü kız) eğitime devam etti (DİE, 1973, s. 44-75) . Görüldüğü gibi şehirdeki ortaokul sayısının 1950'li yılların başında 3'e yükselmesiyle beraber, hem ortaokul hem de lisedeki öğretmen ve öğrenci sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır.
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1950 yılı Ocak ayında, Tercan İlçesi'ndeki Özel İdareye ait olan ve eskiden yatılı okul olarak kullanılan üç katlı taş bina, MEB'e devredildi. MEB, bu binanın yetiştirme yurdu olarak kullanılmasına karar verdi (Yeni Erzincan, 19 Ocak 1950) . 1950 yılı Nisan ayından itibaren
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Volume 11/6 Spring 2016 atölyesi oldukça gelişen Erkek Sanat Enstitüsü'nde halkın çeşitli ihtiyaçlarını karşılama yoluna gidildi. MEB'in talimatı üzerine bu tarihten sonra, tarımla meşgul olan halkın pulluk, mibzer vb. gibi tarım aletlerinin bir kısmı, sipariş üzerine Erkek Sanat Enstitüsü'nde imal edilmeye başlandı (Yeni Erzincan, 20 Nisan 1950).
1950'de, 6 ve daha yukarı yaşlardaki nüfusun artmasıyla beraber okuma-yazma bilenlerin oranında kısmi bir artış yaşandığı görülmektedir. Buna göre 6 ve daha yukarı yaşlardaki nüfus 165.646 (79.457 erkek-86.189 kadın) kişiydi. Bu nüfusun 47.649 (33.801 erkek-13.848 kadın)'u yani % 28.77'i okuma-yazma bilmekteydi (DİE, 1973, s. 23 ).
1939-1950 yılları arası Erzincan'daki eğitim politikalarının ana ekseni; II. Dünya Savaşı ve 1939 Depremi'nin olumsuz etkisi altında şekillenmiştir. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen, bu yıllar arası CHP iktidarının, Erzincan'daki eğitime dönük faaliyetleri artarak devam etmiştir. Bu dönemde CHP hükümetleri, öncelikli olarak ilkokul binası ve öğretmen sayısının artırılması için kısa ve uzun vadeli tedbirler almış ve bu anlamda ciddi bir mesafe kat edilmiştir. İlkokulların dışında, özellikle 1940'lı yılların sonuna doğru, ortaokul ve meslek okulları sayısında artış yaşanmış ve bir lise faaliyete geçirilmiştir. Okuma-yazma oranında da bu yıllar arası gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Dönemin zor şartları altında, CHP iktidarı döneminde Erzincan'da gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri Demokrat Parti (DP) iktidarına devredilmiştir.
DP İktidarı Döneminde Erzincan'daki Eğitim ve Eğitim Kurumları
DP'nin iktidara geldiği 1950'de devletin genel bütçesi 1 milyar 487 milyon lira olup, eğitime ayrılan pay 176 milyon lira civarındadır. MEB harcamalarının genel bütçe içindeki harcamaları içindeki oranı %11,8'dir. 1960 Darbesi ile DP iktidarının sona erdiği dönemde, genel bütçe 7 milyar 281 milyon lira olup, eğitime ayrılan pay 920 milyon lira civarındadır. MEB'in genel bütçe içindeki harcamalarının oranı %12,6'dır (DİE, 1952, s. 343, 344; DİE, 1964, s. 336-338) . DP iktidarı Erzincan'da, CHP iktidarı döneminden önemli sayılabilecek bir oranda eğitim mirası devralmıştır. Dolayısıyla DP'nin, Erzincan'daki eğitim faaliyetlerine avantajlı bir durumda başladığını söylemek yanlış olmaz. Bir bakıma 1950'ye kadar Erzincan'daki eğitim kurumları önemli ölçüde tamamlanmış ve DP dönemi eğitim faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmuştur. 1950-1960 yılları arasında DP, mevcut eğitim kurumlarının yanı sıra ihtiyaç dâhilinde yeni eğitim kurumlarını hizmete sokmuştur. DP iktidarının avantajlı hale getiren diğer bir durum da, iktidara geldikleri dönemin, II. Dünya Savaşı ve 1939 Depremi'nin ekonomik sıkıntılarından arınmış olmasıdır. Bu durum DP iktidarının elini güçlendirmiş ve Erzincan'da eğitime ayrılan payın artırılmasını sağlamıştır. DP'nin iktidara gelmesiyle birlikte, bu dönemde Erzincan'da eğitime yönelik ilk faaliyetler başlamış oldu. İlk olarak, 1950 yılı Haziran ayında Erzincan merkezinde 5 sınıflı bir ilkokul binası ihale edilerek, bir sonraki ders yılına bitirilmesi için okulun inşaatına başlandı. Tercan İlçesi'ne bağlı köylerde 6, Kemaliye ve İliç ilçelerine bağlı köylerde 2'şer, Kemah İlçesi'ne bağlı bir köyde ve Caferli Köyü'nde toplam 12 adet ilkokul binasının yapımı için 90.000 lira ödenek ayrıldı. 1950-51 öğretim yılına yetiştirilmesi için keşifleri yapılan okul binalarının inşaatlarına başlandı. Böylece 1948 yılından beri Erzincan dâhilinde, 5210 sayılı kanun çerçevesinde, 1950 yılında yapılan okullarla birlikte 56 köy, okula kavuşturulmuş oldu (Yeni Erzincan, 8 Haziran 1950) . Bu tarihe kadar köylerdeki okul inşaatlarında, 5210 sayılı kanun hükmünce hareket edildi. Ancak DP, 8 Ağustos 1951 tarihli ve 5828 sayılı yasayla, köylülerin okul inşaatında 20 gün çalışma yükümlülüklerini ortadan kaldırdı (Resmi Gazete, 11 Ağustos 1951 1948'den beri ortaokul binasında hizmet veren ve her geçen yıl artan öğrenci sayısıyla birlikte artık ihtiyaçlara cevap veremeyen Erzincan Lisesi'ni yeni ve modern bir binaya kavuşturmak için çalışmalara hız verildi. Bu maksatla, lise binası olarak kullanılacak yeni binanın birinci kısım temeli atıldı. Erzincan Lisesi binasının temel atma töreni, 11 Kasım 1953 tarihinde yapıldı (Taş, 1998, s.35) . Erzincan Lisesi'nin ikinci kısım inşaatı için de MEB tarafından Temmuz 1955'de 300 bin lira yardım gönderildi ve birkaç gün sonra da binanın ihalesi yapıldı (Öz Demokrat, 12 Temmuz 1955) .
1954-55 öğretim yılında Erzincan'daki ilkokul adedi 275 idi. 426 öğretmenin (379 erkek-47 kadın) eğitim verdiği bu okullarda, 17.057 öğrenci (10.737 erkek-6.320 kız) öğrenim gördü. Bu öğrencilerin 1.417'si (1.029 erkek-388 kız) mezun oldu (DİE, 1973, s. 23) . Okul, öğretmen ve öğrenci sayılarıyla ilgili verilere bakıldığında, 1949-50 öğretim yılına ait verilerle hemen hemen aynı düzeyde olduğu görülmektedir. Özellikle okul sayılarının aynı düzeyde olması, eski ve kullanılamaz durumdaki okul binalarının yıkılıp, yerine yenisinin yapılmasıyla açıklanabilir. İlkokul kısmında durağan olan eğitim faaliyetleri, ortaokul, mesleki ve teknik ortaokulu ve lisede değişkenlik göstererek artmıştır.
Bu dönemdeki ortaokul sayısı 5'e yükseldi. 1954-55 öğretim yılında Erzincan genelinde mevcut bulunan 5 ortaokulda; 36 öğretmen (25 erkek-11 kadın), 639 öğrenciye (538 erkek, 101 kız) eğitim verdi. Ortaokullardan diploma alan öğrenci sayısı ise 108 ( 93 erkek-15 kız) idi. Aynı dönemde mesleki ve teknik öğretim veren ortaokulların sayısı 4'e yükseldi. Bu okullar, 33 öğretmen (24 erkek-9 kadın) ve 409 öğrenci (321 erkek-88 kız) mevcutlu idi. Okullardan mezun olan öğrenci sayısı 57 olup, kız öğrencilerden mezun olan yoktu. Lise ise 30 öğretmen (16 erkek-14 kadın), 169 öğrenciyle (143 erkek-26 kız) öğretimine devam etti. Liseden mezun olan öğrenci sayısı ise 54 (48 erkek-6 kız) idi. 1954-55 öğretim yılında, 9 halk dershane ve kurslarında, 1 kadın
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1955'de şehir merkezinde 20 derslik yeni bir ilkokul binasının yapılması, lise ve sanat okullarının inşaatının bitirilmesi planlanan işler arasındadır. Bunun yanında Kemah'ta yeni birer ilkokul ve ortaokul binası, Refahiye'de yeni bir ortaokul binası yapılması, şehir merkezindeki ve merkeze bağlı köylerdeki tüm ilkokul binalarının tamir edilmesi ve bazı köylerde yeni ilkokul binalarının yapılması plan dâhiline alınan diğer işler arasındadır (Öz Demokrat, 11 Mart 1955) . Bu planlamaya göre, Erzincan merkezinde yapılacak olan ilkokul binalarının inşası için MEB tarafından Erzincan Valiliği emrine ilk etapta 90 bin lira gönderildi (Öz Demokrat, 13 Mayıs 1955) . Ayrıca MEB'ce daha sonra Erzincan merkez ilkokul yaptırma derneğine 10 bin lira, Refahiye ortaokul yaptırma derneğine 30 bin lira ve Kemah ilkokul ve ortaokul yaptırma derneğine de 25 bin lira yardım tahsis edildi (Öz Demokrat, 14 Mayıs 1955  Kız Sanat Okulu'na ek bina ve Erkek Sanat Okulu'na da ek sınıf ilave edilmesi.
 Şeker fabrikası ve istasyon mıntıkasında birer ilkokulun yaptırılması.
 Askeri Lise'nin genişletilerek, öğrenci sayısının % 50 oranında artırılması ve yeni binaların ilave edilmesi.
 Kemaliye'deki ortaokul binası inşaatının bitirilmesi.
 Kemah'taki ilkokul ve ortaokul binalarının inşaatlarının tamamlanması.
 İliç İlçesi ile Cimin Nahiyesinde birer ilkokul ve ortaokul binalarının yapılması.
Milli Eğitim alanında alınan bu kararların, kısa bir süre sonra hayata geçirildiği görülmektedir. 1957-58 öğretim yılında, şehir merkezindeki ilkokul binası için 25.000 lira, köy okulları için de 575.000 lira tahsis edildi (Fırat,12 Ocak 1959) . 1959'da Erzincan'daki köy okulları için 350.000 lira daha ödenek gönderildi. Bu ödenekle, çeşitli köylerde 6 yeni ilkokul binası yaptırıldı ve 16 mevcut okul binası da onarıldı. Ayrıca Cimin Nahiyesi'ne birer ilkokul ile ortaokul binası ve Esesi Bucağı'na bir ilkokul binasının yapımı plan dâhiline alındı (Fırat, 11 Haziran 1959) . Aynı yıl Erzincan Lisesi'nin yeni hizmet binası açıldı (Fırat, 29 Eylül 1959 
Sonuç
Bu çalışmayla, öncelikle tarihi süreç içerisinde çeşitli beyliklerin ve devletlerin yönetimine giren Erzincan'ın, stratejik ve jeopolitik konumu dolayısıyla, her zaman önemli bir eğitim merkezi olduğu ortaya konularak, Cumhuriyet Dönemi'ne kadar gerçekleşen eğitim faaliyetlerinin kronolojik olarak doğru bir zemine oturtulması sağlanmıştır. Osmanlı'nın son döneminde eğitimde başlayan modernleşme dönemiyle birlikte Erzincan'ın da bu gelişimden etkilendiği ve yeni eğitim kurumlarının açıldığı görülmektedir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden eğitim kurumları, Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Erzincan'ın eğitim ve kültür hayatına katkı sağlamaya devam etmiş ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenileri inşa edilmiştir.
Cumhuriyet'in ilk yılarında Milli Eğitim Teşkilatı'nın yeniden yapılandırılması doğrultusunda 3 Mart 1924 tarihinde 430 sayılı kanunla kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Osmanlı'dan intikal eden tüm eğitim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın envanterine kaydedilmiştir. Kayıtlardan, Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Erzincan'daki öğrenci sayısı göz önüne alındığında eğitim kurumlarının yeterli olduğu, ihtiyaç hâsıl oldukça da resmi okulların yanı sıra köylüler tarafından pek çok okul binasının faaliyete sokulduğu anlaşılmaktadır.
1 Kasım 1928'de çıkarılan 1353 sayılı kanunla alfabe değişikliğine gidilmiş, yeni harflerin öğretilmesi amacıyla yurdun dört bir yanında Millet Mektepleri açılmıştır. Erzincan'da da varlık göstermiş olması muhtemel olan Millet Mektepleri'nin, Erzincan uygulamalarına yönelik herhangi bir kayda rastlanmamıştır. 1930'lu yılların başında şehirde orta öğretim alanında ciddi adımların atıldığı, gerek sivil gerekse askeri okulların hizmete sokulduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında 1933'de faaliyete geçen Erzincan Halkevi'nin şehrin eğitim ve kültür hayatına olan olumlu katkısını da vurgulamak gerekir.
1934-1935 ders yılında, öğrenci sayısının artmasına rağmen öğretmen ve okul sayısında bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Bu dönemde özellikle kız öğrencilerin sayısındaki artış dikkat çekicidir. Öğrenci sayısındaki artışın, anayasada belirtilen ilkokulun zorunlu olmasından; öğretmen ve okul sayılarındaki azalmanın ise çok eski durumdaki okul binalarının kullanılamaz durumda olması ve öğretmenlerin başka illere atanması ya da çeşitli sebeplerden dolayı meslekten ayrılmasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Bu dönemde açılan halk dershane ve kurslarının da şehrin eğitim hayatına olumlu yönde katkı sağladığı tespit edilmiştir. Bu dönemin diğer bir özelliği de gerek siyasiler gerek kamuoyu bağlamında, Erzincan'da orta öğretim ve lise denginde yeni eğitim kurumlarına olan ihtiyacın sürekli dile getirilmesidir. Eğitimde yeni ihtiyaçların belirdiği bir dönemde 1939'da Erzincan Depremi meydana gelmiştir. 1939 Depremi, Erzincan'ın pek çok alanda olduğu gibi özelliklede eğitim hayatını oldukça olumsuz etkilemiştir. 1939 Depremi ile Erzincan'ın öncelikleri değişmiş, eğitim hayatı kesintiye uğramış ve birçok proje ertelenmek zorunda kalmıştır. Depremle birlikte Erzincan genelinde birçok okul binası yıkılmış, harabeye dönen ve ayakta kalabilen okul binalarında uzun bir süre eğitim verilememiş, birçok eğitim kurumu da başka illere nakledilmiştir. Bunun yanında pek çok öğretmen ve öğrenci hayatını kaybetmiş, depremden sağ kurtulan öğretmenlerin bir kısmı başka illere tayin edilmiş, öğrencilerin bir kısmı aileleriyle birlikte başka illere göç etmiş ya da çeşitli sebeplerle eğitimini sonlandırmıştır. Tüm bu olumsuzluklarla beraber, Erzincan'da uzun bir süre eğitim alanında toparlanma mümkün olamamıştır.
1939-1950 yılları arası dönem, II. Dünya Savaşı'nın ve 1939 Depremi'nin neden olduğu eğitim alanındaki olumsuzlukların bertaraf edilmesi için kısa ve uzun vadede birçok tedbirin alındığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde CHP iktidarı tarafından öğretmen ve okul binalarının sayısının artırılması için dönemin olağanüstü şartlarında azami çaba sarf edilmiştir. Çaba sarf edenlerin başında ise dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü gelmektedir. Kayıtlardan İnönü'nün Erzincan'daki eğitim meselesiyle bizzat yakından ilgilendiği tespit edilmiştir. Bu dönemde ortaokul, erkek ve kız meslek okulları ve bir lise hizmete sokulmuştur.
1950-1960 yılları arasında DP iktidarı döneminde, Erzincan'daki mevcut eğitim kurumları tamir edilmiş ve yeni okul binaları tesis edilmiştir. Özellikle 1955-1960 yılları arasında Erzincan ve ilçelerinde yeni ilkokul binaları, mesleki ve teknik öğretim okulları, askeri ve sivil ortaokul ile lise okulları daha çok ön plana çıkmıştır.
Netice olarak Erken Cumhuriyet döneminin şartları gereği kısıtlı imkânlarla sürdürülen Erzincan'daki eğitim faaliyetlerinin, 1939 Depremi ile oldukça olumsuz etkilendiği sonucuna varılmıştır. CHP iktidarı döneminde depremin eğitime olan olumsuz izlerinin kısa ve uzun vadeli projeler ile silinmeye çalışıldığı görülmüştür. 1950'ye kadar sürdürülen çalışmaların daha ziyade ilkokul binası ve öğretmen sayısının artırılması noktasında olduğu tespit edilmiştir. Dönemin olağanüstü şartlarının eğitim alanındaki bazı projelerin ertelenmesine sebep olduğu anlaşılmaktadır. DP iktidarı döneminde ise ilkokuldan daha ziyade orta ve lise kurumlarında bir artış yaşandığı gözlenmiştir. Gerek CHP'nin, gerekse DP'nin iktidarlığı döneminde eğitim ve eğitim kurumlarının iyileştirilmesi adına yapılan bu çalışmaların Türkiye ortalamasının çok altında kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
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